Psychological studies show that people often see those with disabilities in a stereotyped way. Athletes with disabilities are most often seen as "poor" or "superheroes". Apart from their exposure to prejudice and stereotyped social perception, people with disabilities, more often than people without disabilities, face inefficiency in the field of sport. This can result in sport being a double-edged sword, which can improve or impair one's self-image. The aim of this study was to determine how athletes with disabilities see themselves: what is their real self-perception? It was presumed that there are significant differences in terms of the age or gender of the participants. A self-perception inventory was used as an instrument, composed of thirty attributes of personality estimated on a four degree scale. 19 athletes with disabilities aged between 14 and 60 participated in this study. Eight of the participants were younger than 26 years, and 11 were older; there were14 males and 5 females. The results showed statistically significant differences in self-perception among the participants of different ages or gender. Attributes that dominated among the athletes with disabilities were positive self-perception and a positive self-image (for example, being self-confident, cheerful, relaxed, ambitious, decent). Although the study involved a relatively small number of participants and did not directly consider the correlation between self-perception and sports, the results correspond with the general trend of psychological studies confirming the positive effect of sports activities on the self-concept of people with disabilities.
INTRODUCTION
Whether we are talking about a "disabled person" or "invalid", it is not only a terminological but also a psychological issue. A person becomes an invalid not in the moment when one is diagnosed with a certain type of disability, but when one's uniqueness of psycho-physical functions becomes built into one's self-perception as the main backbone of one's identity (Mladenović, 2015) . There are three discourses in the self-description of athletes with disabilities in the literature (Smith, 2015) . The first is dominated by sports identity. In this discourse, the athletes describe themselves only in terms of a self-description related to their role in the sport. In the self-description there are only words that describe the person as an athlete, not as a man or a woman, or a person of a certain age, but only as an athlete who practices hard and does everything necessary to achieve success in a sport. It is a self-description of a champion. The second discourse refers to identity that in the foreground contains the fact that the person is first an athlete and then a person with disability. The third discourse involves a self-description which puts the individual's disability ahead of the other characteristics (athletes, people). Such a classification of identity corresponds with the social perception by means of which people see athletes with disabilities as "superheroes" or "poor" (Martin, 2002; . The impression that people establish about others has been the focus of psychological studies for over fifty years and is an important social interaction determinant in sport .
Social perception is often labeled by stereotypical observation. The social environment is too extensive, too complex and too variable to be studied in its entirety (Stewart, Powell, & Chetwynd,1979) . In order for a person to maintain a balanced image of him/her self and the world, in a situation where information is often 44 incomplete, ambiguous and inconsistent, simplified, stereotyped perception occurs (Heider, 1958; , Havelka, 1992 . Based on a single characteristic, for example, physical disability, the person is attributed a number of other characteristics. Therefore one notable feature then becomes the 'label' for the classification of people in a particular category. Prejudice appears when people agree with a label, the consequences of which are certain emotions and behaviors toward the stigmatized persons. People who are labeled as "different", in everyday life very often encounter restrictions that are not set by their specificities, but by the social environment that treats this uniqueness by means of prejudice Ostman & Kjellin, 2002) . For example, a person with physical disabilities naturally encounters physical movement barriers and space maladjustment. This may be one reason why a person in a wheelchair, for instance, finds it harder to geta job, although in fact it is those around this individual who make a much bigger barrier of his or her inclusion into everyday life. As a result of a lack of information about a disability or without any real knowledge of the person, people are apt to label individuals with disabilities and developmental disorders as less competent, unreliable, or lacking independence in their job etc. (Shapiro, 1993) .
Although the attitude toward athletes with disabilities has substantially changed over the decades at the organizational level (Kasum, 2015 Mladenović, 2015) . The way other people perceive athletes with disabilities can greatly affect their self-perception. Even Mead (1934) emphasized the importance of social interaction for the development of self-perception, and William James (1890) pointed out the importance of the self-concept and so-called physical-self. During the developmental period, parents' evaluations are of particular importance. Children who show greater motor skills in very early childhood are often perceived and evaluated by their parents as skillful and advanced, while those who have lesser motor skills, regardless of whether this is related to some kind of disability or not, can cause parents to ascribe their child attributes such as "clumsy" and incompetent for sporting activities.
The observation of motor skills is important for the development of self-perception even in the preschool years. Children aged three to four build a picture of themselves based on what they can do, i.e. based on skills that include fine motor skills. In the period between five and six years old, self-image is more based on interpersonal relationships, i.e. on the question "Who am I in relation to others?" while self-esteem is based on their degree of independence and ability to care for themselves (Perić & Tišma, 2014) . Similar questions of self-effectiveness and self-competence, as well as the reconsideration of self-value and position in the social environment are actualized in adolescence.
For children engaged in sporting activities, important persons who provide information for building their self-image are not only parents, but also other referent adults: a teacher of physical education at school, or a sport coach. The self-perception of one's own body and motor competence is an important foundation in establishing a child's overall self-esteem. The feedback that the child receives from other important persons in the context of the sport situation is very easy to generalize into entire personal competence and it is implanted into the child's self-esteem. A child, who due to certain difficulties in development shows inefficiency in response to environmental stimuli, is likely to be exposed to a negative assessment of his or her own competence. As disability in the developmental period has pervasive or relatively pervasive character, continuously facing personal ineffectiveness and incompetence eventually leads to the construction of a child's self-attributeas "poor". This also leads to lack of self-esteem and causes withdrawal from activities and social interactions (Martin, 2010; Mladenović, 2015) .
With early adolescence, feedback from adults losesits significance, and greater importance is placed on peer evaluation. In the sport context, the period of early adolescence is the time when young people show a decided lack of motivation for sport activities (Mladenović & Marjanović, 2011) . Feedback related to efficiency in sport is a ruthless indicator of transient motor "clumsiness" among young people without developmental disorders, which can cause a transient lack of motivation or even result in their giving up sport. In the case of young people with disabilities and developmental disorders, the sports context can also be another reminder of their own incompetence. Studies show that children with motor disabilities experience failure in the context of sports 45 more often than children without disabilities (Smyth & Anderson, 2000) .
The sports field is "fruitful ground" for the development of a positive self-perception and feelings of competence, regardless of whether a person has a disability or not. In fact, there are many studies that show that just through sports, children and adults can improve their self-esteem, develop a positive attitude towards them selves and strengthen the feeling of competence and internal locus of control Deci, 1996; Mladenović, 2010a) .
When comparing persons with disabilities who are continuously engaged in physical activities and various sports with people with disabilities who do not take part in sports activities, studies confirm that participation in sports activities significantly increases self-esteem and has a positive effect on the overall self-perception of people with disabilities ( The aim of this study was to determine difference between the real self-perception of younger and older people with disabilities who are actively or recreationally engaged in sports activities. Do they see themselves as superheroes or poor? Since studies show that sport and physical activity positively affects the general self-identification and self-concept, it was assumed that the self-perception was marked by positive attributes. Due to the greater social impact of others in adolescence, it was assumed that with younger participants self-perception was more marked by negative attributes than with older participants (Martin & Smith, 2002; Martin, 2006; . According to some studies of self-perception there are differences in self-perception between men and women (Mladenović, 2007) , therefore it may be suggested that differences toward gander can be expected too.
METHOD Participants
The study included 19 participants who were athletes with disabilities, 14 males and 5 females, ages from 14 to 60. The participants were divided into two groups according to their age. One group consisted of participants aged from 14 to 26 (N = 8), and in the other group were those aged from 27 to 60 years (N = 11). They all participated voluntarily in this research.
The participants were athletes with physical disabilities engaged in sporting activities professionally or recreationally. Half of the participants were younger, and half were older than 27 years. The younger participants were active athletes, while the older participants continued to be engaged in sports recreationally after the end of an active sports career. The largest group of participants was made up of those engaged in athletics (N = 9), while the other participants were engaged in different sports (swimming, volleyball, basketball). All participants were members of the Sports Association for Persons with Disabilities from Belgrade, Serbia. They personally agreed to take part in the study, or in the case of minors, with their parents' agreement. The participants were assured that the data they provided about themselves would be anonymous and would be used exclusively for research purposes only.
Instruments
A self-perception inventory was used in the study that was originally designed for the analysis of self-perception and motivation towards work (Mladenović, 2007). It contained thirty personality traits grouped into six categories (physical characteristics, emotional characteristics, abilities, relations with others, and relationship to oneself, attitude to work and commitments). In the category of physical characteristics there was only one feature (slow), in the category of abilities there were five characteristics, while in each of the other categories there were six personality features. The characteristics were also divided into desirable (positive) and undesirable (negative) attributes. In the category of positive attributes there were eighteen traits (warm, bright, relaxed, self-critical, gifted, confident, cheerful, modest, polite, ambitious, systematic, intelligent, open, practical, reliable, correct, resourceful, self-confident), while in the category of negative attributes there are twelve traits (quarrelsome, gives up easily, weak, slow, envious, self-centered, fearful, irresponsible, anxious, insecure, impulsive, stupid). The participants' task was to assess on a four-point scale (1-not at all; 2-a little, 3-quite a lot, 4-very much) which of these characteristics he or she really had.
Data analysis
The data were analyzed by the SPSS statistical program, version 22 nd . The descriptive statistics and t-test for independent samples was applied.
RESULTS
An examination of the differences in the self-perception of athletes with disabilities in relation to their age shows that there are statistically significant differences between participants age from 14 to 26 (N 1 =8) and participants age from 27 to 60 (N 2 =11) in terms of characteristic "resourceful". The results are shown in Tables 1 and 2 . Participants older than 26 years of age statistically significantly ascribed themselves the attribute of being "resourceful" (t=-2.23; p<0.05). There were no other significant differences, although there were still attributes that were given average scores of 3 and above 3 by participants in both age groups (relaxed, confident, cheerful, polite, ambitious, adaptive, confident). However, although the result is not statistically significant, it was shown that participants younger than 26 years, on average, were more likely to ascribe to themselves the attributes "warm", "gifted" and "self-centered", while participants older than 26 years gave higher scores to "intelligent" "open", "reliable" and "correct". In terms of the lower average scores (under 2), the participants of different ages agreed with each other only for the attribute "fearful". The participants under 26 years gave low average scores to "non-persistent" and "slow", and participants older than 26 years, to the characteristics "anxious", "uncertain" and "gives up easily". The standard deviation of the self-evaluation of some of the characteristics was above 1. There were bigger individual differences among the participants younger than 26 years in terms of the self-evaluation of attributes: bright, polite, systematic, intelligent, irresponsible. There was a standard deviation higher than that of the self-description of participants older than 26 years, for the attributes: envious, intelligent and incompetent. The results of the differences in the self-perception of athletes with disabilities in relation to gender are shown in Table 3 and 4. There are significant differences for the characteristics "relaxed" and "introspective", where the significance in favor of the female participants. In terms of the other attributes there are no statistically significant differences between the genders, although men and women gave lower scores (under 2) to different characteristics. For example, men gave low scores to: "non-persistent", "slow", "envious", "fearful" and "uncertain" and women evaluated "anxious" and "incompetent" with low scores. A standard deviation higher than 1 in men occurred only in the case of two attributes (self-centered, intelligent). For female participants there are a number of characteristics with variations in the self-evaluation for more than one standard deviation. 
DISCUSSION
A priori belief in the existence of capacity characteristics for optimal personal functioning, psychological growth and development, emotional stability, integrity and vitality is not only a theoretical but also a practical question, regardless of whether a person has a disability. The classical Aristotelian view of human nature presupposes that man has a natural tendency toward psychological growth and integration. People naturally seek challenges, develop interests, discover new opportunities and actively internalize social impacts (Mladenović, 2010b) . Studies have shown that all people, regardless of individual differences, tend to achieve authentic and autonomous functioning, in order to feel competent and accepted by those around them Studies into the self-perception and self-concept of people with disabilities have mainly focused on self-esteem, and they make a comparison with persons without disabilities. The results of such research have often shown the negative self-evaluation of persons with disabilities compared to non-disabled people . The nature of sport, which provides immediate feedback on one's efficiency and competence, can affect the psychological experience of disability in different ways and thus directly and indirectly shape an individual's general self-perception. A study by Lazić and Barić (2013) on athletes with disabilities indicates that active involvement in sport, regardless of the level of competition, gender and age has a positive effect on the entire psycho-physical functioning and acceptance of disability as a component of self-concept.
The results of this study confirm existing findings that sport and physical activity can provide a good "playing field" in life for the development of positive self-perception and optimal psychological functioning.
The attributes most commonly represented in the self-description of athletes with disabilities are: relaxed, confident, cheerful, polite, ambitious, reliable, correct, adoptive and self-confident. On the other hand, attributes that are rarely represented are: non-persistent, slow, fearful and anxious. Such results, even without a causal analysis of the relationship between sport and self-concept, indicate a balanced emotional functioning and emotional stability, self-confidence and focus on the individual's positive potential.
It was presumed that there may be significant differences in terms of the age of the participants, with a less negatively colored stereotypical perception expected in older subjects, i.e. in subjects older than 26 years. The results showed that there are statistically significant differences between the participants, whose age in this study varies from 14-60, in terms of being "resourceful". In addition, there are personality characteristics that are mostly represented by participants younger than 26 years, but not by participants older than 26, and vice versa. So, with high average scores, participants older than 26 years perceive themselves to be intelligent, open, reliable and correct, while participants under 26 years of age, give high average scores to he attributes "warm", "gifted" and "self-centered". Traits that respondents older than 26 attributed more to themselves are in the category of ability (intelligent), relationship with other people (open, correct) and attitude towards work and commitments (reliable). The athletes with disabilities under the age of 26 gave high scores to the characteristics in the categories of abilities (gifted) and in relation to oneself (self-centered), and one in the categories of emotions (warm). Such self-perception matches the descriptions of the main orientation in certain life periods . In adolescence and young adulthood, people are more focused on their potential and personal affirmation, and are even self-centered, while in adulthood the focus goes from oneself to relationship with other people and obligations (reliable). So, young athletes with disabilities, who are actively involved in sport, probably have goals they want to achieve, and are focused on building a relationship with themselves. On the other hand, athletes with disabilities, age from 27 to 60, have probably already achieved their sporting ambitions, and now they can allow themselves to move their focus onto other people and interpersonal relations (Stevens, 1983) . In any case, regardless of their age and developmental needs related to their individual stage of life, all participants showed a positive self-perception.
The generalization of the results obtained in relation to gender seems questionable, considering the very small number of female participants (N=5). All the qualities that male athletes with disabilities mostly ascribe to themselves, appear in the self-perception of female athletes with disabilities (relaxed, confident, cheerful, polite, ambitious, reliable, correct, adaptive, confident), in addition to which the women ascribe to themselves other characteristics (self-critical, gifted, systematic, intelligent, open). It seems that the self-concept of women is broader and more positive, because far more characteristics are rated with higher average scores than for males. An evaluation of two attributes (relaxed and self-critical) showed that those two attributes are on the border of statistical significance in favor of female athletes with disabilities. If we take into account the characteristic that females evaluated with high scores, and males did not, it seems that women athletes with disabilities are more self-critical and open in approaching self-evaluation, and they also ascribed to themselves more talent and ability than males did. The self-concept of males is narrower, with fewer characteristics rated with high scores, but with more negative traits rated with low scores. In any case, it is important to emphasize the large individual differences among females, but also the small number of participants, thus making it necessary to check the results on a larger sample.
An important implication of this study is that athletes with disabilities have a positive self-perception, which is consistent with descriptions of optimal and mature psychological functioning from the literature in the field of psychology (Rodgers, 1942; Maslow, 1982; .
CONCLUSION
In such literature, there is still very little research dealing with the affirmation of disability as a part of the identity of persons with disabilities, regardless of whether it is congenital or acquired ). An overall positive self-concept and optimal personal functioning (well-being) are not possible if a disability is not acknowledged and included in the personal identity of an individual, and studies show that people with disabilities are often isolated and sent to a circle of people with similar disabilities (Olkin, 2008 ). Inclusion in the wider social community and society is possible through sport, and improving competence in areas such as sport, can obviously lead to a positive transfer of emotional stability and positive self-perception in other areas, as well as the general self-concept (Martin, 2011; Scarpa, 2011) .
This study has some limitations, which should be kept in mind when generalizing the results. Firstly, we examined a relatively small number of participants and a wide range of ages, and the question remains as to whether the same results would obtained if the study involved a larger number of participants and/ or that the participants were from a narrowed age group. It should be borne in mind that the sample was specifically selected, i.e. it was a sample of people who are actively engaged in, or participate in sports and so it is important to be cautious when generalizing the results to persons with disabilities per se. Over the last few decades, physical activity and sport have been promoted in different societies and cultures as a means of maintaining and improving one's psychological and physical health, which is not always applicable to persons with disabilities ). We should not lose sight that failure in sports activities can further impair the optimal psychological functioning of persons with disabilities and result in the focus shifting onto the disability, therefore strengthening the stereotypical negative self-percep-51 tion (Shilling, 2008) . During the study, people with disabilities who have experienced or perceived success and competence in the context of sports shared their views, but the question remains: what would be the self-perception of people with disabilities who have given up sports activities? In this study, the causal link between self-perception and sport was not studied and the focus of the study was for the participants to present picture of themselves. With the advancement of the metric characteristics of instruments for testing self-perception, further research should consider a causal link between sport and the self-perception of people with disabilities, but also factors that can have a mediating role in this process. Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања 2 Универзитет Сингидунум, Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Сажетак Психолошка истраживања показују да други људи врло често опажају особе са инвалидитетом на стереотипaн начин. Спортисте са инвалидитетом други најчешће доживљавају или као ''јадне'' или као ''суперхероје'' . Поред изложености предрасудама и стереотипној социјалној перцепцији, особе са инвалидитетом се, чешће него осо-бе без инвалидитета, суочавају са неефикасношћу на спортском терену, па тако спорт може бити двосекли мач, који може да унапреди али и наруши слику о себи. Циљ овог истраживања био је да установи како спортисти са инвалидитетом виде сами себе, каква је њихова реална самоперцепција? Претпостављено је да би значајне ра-злике могле да постоје према старости или полу испитаника. Као инструмент је коришћен Инвентар самопер-цепције, састављен од тридесет атрибута личности, који се процењују на четворостепеној скали. Испитано је 19 спортиста са инвалидитетом, старости од 14 до 60 година. Осам испитаника је млађе, а 11 старије од 26 година, 14 мушкараца и 5 жена. Резултати су показали да постоје статистички значајне разлике у самоперцепцији код испитаника различите старости или пола. Самоперцепцијом испитаних спортиста са инвалидитетом доми-нирају атрибути који указују на позитивну самоперцепцију и слику o себи (нпр. самопоуздан, весео, опуштен, амбициозан, коректан). Иако је у истраживању учествовао релативно мали број испитаника и није испитивана директна повезаност самоперцепције и бављења спортом, може се рећи да постоје импликације које су у складу са општим трендом психолошких истраживања која потврђују позитивно дејство спортских активности на побољшање селф-концепта особа са инвалидитетом.
Кључне речи: СТЕРЕОТИП / СОЦИJАЛНА ПЕРЦЕПЦИЈА / СПОРТ / САМО-ДЕСКРИПЦИЈА

УВОД
Да ли је реч о ''особи са инвалидитетом'' или ''инвалиду'' , није само терминолошко већ и психо-лошко питање. Особа, ''постаје инвалид'' не оног тренутка када се дијагностикује одређени тип инвалидитета, већ када своју посебност психофи-зичког функционисања угради у самоперцепцију, као главну окосницу идентитета (Младеновић, 2015) . У самоопису спортиста са инвалидите-том у литератури се наводе три дискурса (Smith, 2015) . У првом, доминира спортски идентитет. Спортиста описује себе искључиво кроз самоо-писе везане за своју улогу у спорту. У самоопису постоје само речи које описују особу као спорти-сту, не као мушкарца или жену, особу одређене старости, већ само као спортисту, који тренира напорно и чини све што је потребно да би оства-рио постигнуће у спорту. То је самоопис шампи-она. Други дискурс односи се на идентитет који у првом плану садржи чињеницу да је особа прво спортиста, па потом инвалид. Трећи дискурс, ука-зује на самопопис у којем је у првом плану инва-лидност, па тек потом друга обележја (спортиста, особа). Таква класификација идентитета одговара социјалној перцепцији кроз коју други људи виде спортисте са инвалидитетом као ''суперхероје'' или као ''јаднике'' (Martin, 2002; . Импресија коју људи формирају о другима особама у фокусу је психолошких истраживања више од педесет го-дина и представља важну детерминанту социјал-не интеракције у спорту .
Социјална перцепција врло често је обележе-на стереотипним опажањем. Социјална средина је често сувише обимна, сувише комплексна и сувише променљива да би се упознали у потпу-ности (Stewart, Powell, & Chetwynd, 1979) . Да би особа успела да одржи уравнотежену слику о себи 44 и о свету, у ситуацији када су информације врло често непотпуне, двосмислене и неконзистент-не, јавља се упрошћено, стереотипно, опажање Хавелка, 1992; Heider, 1958) . На основу само једне карактеристи-ке, нпр. физичке инвалидности, особи се припи-сује и низ других особина. Једна истакнута карак-теристика, тако, постаје ''етикета'' за сврставање људи у одређену категорију особа. Предрасуде се појављују када су људи сагласни са етикетирањем и када следствено прихваћеном ставу развијају одређене емоције и понашање према стигматизо-ваним особама. Особе које су означене као ''дру-гачије'' , врло често наилазе у свакодневном жи-воту на ограничења која им не поставља њихова посебност, већ окружење које ту посебност тре-тира искључиво кроз предрасуде Ostman & Kjellin, 2002) . На пример, особа са фи-зичким инвалидитетом, сигурно наилази на фи-зичке препреке при кретању и неприлагођеност простора. То може бити један од разлога зашто особа у инвалидским колицима нпр. теже долази до запослења, али много већа препрека укључи-вању у свакодневицу налази се у људима из окру-жења. У недостатку информација о врсти сметње и стварном познавању особе, људи су склони да појединце са сметњама и поремећајима у разво-ју означавају као мање компетентне, непоуздане, несамосталне у послу итд (Shapiro, 1993) .
Иако се однос према спортистима са инва-лидитетом током деценија у значајној мери про-менио на организационом нивоу (Касум, 2015 . Начин на који други људи опажају спорти-сте са инвалидитетом може у великој мери да ути-че на њихову самоперцепцију. Још је Мед (Mead, 1934) истицао значај социјалне интеракције за ра-звој самоопажања, а Вилијам Џејмс (James, 1890) указивао да је важан аспект селф-концепта и тзв. телесни селф. Током развојног периода од посеб-ног значаја су евалуације које долазе од родитеља. Деца која врло рано у детињству показују већу моторну спретност, врло често су перципирана и евалуирана од родитеља као спретна и напредна у развоју, док мања моторна спретност, без обзира да ли је повезана са неком врстом ометености или не, може да изазове родитеље да приписују дете-ту атрибуте попут ''смотан'' и некомпетентан за спортске активности.
Опажање моторне спретности значајно је за развој самоперцепције већ на предшколском уз-расту. Деца узраста од три до четири године, гра-де слику о себи на основу онога што могу, одно-сно на основу вештина које подразумевају фину моторику. У периоду између пете и шесте године, слика о себи више се базира на интерперсонал-ним односима, односно на питању "Ко сам ја у односу на друге?", док се самопоштовање засни-ва на степену самосталности и способности за бригу о себи (Perić & Tišma, 2014) . Слична пита-ња сопствене ефикасности и компетенције, као и преиспитивање своје вредности и позиције у социјалном окружењу, актуализују се и у периоду адолесценције.
Током периода детињства, за децу која су укључена у спортске активности, важне дру-ге особе које пружају информације за изградњу слике о себи су не само родитељи, већ и друге референтне одрасле особе: наставник физичког васпитања у школи или спортски тренер. Самоо-пажање сопственог тела и моторне компетенције је важан темељ у изградњи целокупног самопо-штовања. Повратне информације које дете добија од важних других особа у контексту спортске си-туације, врло лако се генерализују на целокупну личну компетенцију и уграђују се у самопоштова-ње. Дете које услед одређене потешкоће у развоју, показује неефикасност у одговору на срединске подстицаје, највероватније ће бити изложено не-гативној оцени сопствене компетенције. Како је ометеност у развоју первазивног или релативно первазивног карактера, континуирано суочава-ње са личном неефикасношћу и некомпетенци-јом, временом доводи до изградње само-осећања ''јадан'' . То надаље доводи до снижавања самопо-штовања и проузрокује повлачење из активности и социјалне интеракције (Martin, 2010; Мла-деновић, 2015) .
Са почетком адолесценције повратне инфор-мације од одраслих особа губе приоритет, а већи значај добија вршњачка евалуација. У спортском контексту, период ране адолесценције је време када млади људи показују највише немотивисано-45 сти за бављење спортом (Mladenović & Marjanović, 2011) . Фидбек о спортској ефикасности немило-срдан је показатељ пролазне моторичке ''трапа-вости'' код младих без развојних сметњи, што може да проузрокује пролазну немотивисаност или напуштање спорта. У случају младих људи са сметњама и поремећајима у развоју, спортски контекст такође може бити још један подсетник о властитој некомпетенцији. Истраживања пока-зују да деца са моторним тешкоћама чешће дожи-вљавају неуспех у спортском контексту, него деца без тешкоћа у развоју (Smyth & Anderson, 2000) .
Спортски терен је "клизав" за развој пози-тивног самоопажања и осећања компетенције, без обзира да ли особа поседује инвалидитет или не. Међутим, постоји велики број истраживања која показују да управо кроз бављење спортом, деца и одрасли могу да унапреде самопоштова-ње, развију позитиван став према себи и ојачају осећање компетентности и унутрашњег локуса контроле Deci, 1996; Mladenović, 2010a) .
Када се пореде особе са инвалидитетом, које се континуирано баве физичким активностима и спортом са особама са инвалидитетом које не практикују спортске активности, истраживања потврђују да овладавање спортским активности-ма значајно увећава самопоштовање и позитивно се одражава на целокупну самоперцепцију особа са инвалидитетом ( Циљ овог истраживања био је да се утврди каква је разлика између реалне самоперцепци-је млађих и старијих особа које се активно или рекреативно баве спортом. Да ли они виде себе као "суперхероје" или као "јадне"? С обзиром да истраживања показују да бављење спортом и фи-зичким активностима позитивно утиче на опште самоосећање и самопоимање, претпостављено је да би самоперцепција била означена позитивним атрибутима. С обзиром на већи социјални утицај других особа у периоду адолесценције, претпо-ставља се да би код млађих испитаника самопер-цепција била више обележена негативним атри-бутима, него код старијих испитаника (Martin & Smith, 2002; Martin, 2006; . С обзиром да нека истраживања самоперцепције указују на постојање разлика у самоопажању између мушка-раца и жена (Младеновић, 2007) , претпостављено је да се могу очекивати и разлике према полу.
МЕТОД
Узорак испитаника У истраживању је учествовало 19 испитани-ка, спортиста са инвалидитетом, 14 мушкара и 5 жена, старости од 14 до 60 година. У односу на старост, испитаници су подељени у две у групе. Једну групу чинили су испитаници старости од 14 до 26 (N 1 =8), а другу испитаници старости од 27 до 60 година (N 2 =11). Учествовање у истражива-њу било је добровољно. Испитаници су спорти-сти са телесним инвалидитетом. Спортом се баве професионално или рекреативно. Половина ис-питаника је млађа, односно старија, од 30 година. Млађи испитаници су активни спортисти, док су старији испитаници по окончању активне спорт-ске каријере наставили да се баве спортом рекре-ативно. Највећи број испитаника бави се атлети-ком (N=9), док се остали испитаници баве разли-читим спортовима (пливање, одбојка, кошарка). Сви испитаници су чланови Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда. Учествовали су у истраживању уз личну сагласност или, у слу-чају малолетних испитаника, уз сагласност роди-теља. Испитаницима је наглашено да су подаци које износе о себи анонимни и да ће бити кори-шћени искључиво у истраживачке сврхе. Инструменти У истраживању је коришћен Self-perception inventory, конструисан оригинално за испитива-ње односа самоперцепције и мотивације за рад (Младеновић, 2007) . Садржи тридесет особина личности сврстаних у шест категорија (физич-ке особине, емоционалне особине, способности, однос према другима, однос према себи, однос према раду и обавезама). У категорији физич-ких особина налази се само једна особина (спор), у категорији способности има пет особина, док се у осталим категоријама налази по шест осо-бина личности. Особине су такође подељене на пожељне (позитивне) и непожељне (негативне) аутрибуте. У категорији позитивних атрибута на-лази се осамнаест особина ( Резултати испитивања разлика у самоперцеп-цији спортиста са инвалидитетом у односу на пол приказани су у Табели 3 и 4. Постоје статистич-ки значајне разлике у погледу особина опуштен и самокритичиан, где је значајност у корист ис-питаника женског пола. У погледу осталих атри-бута нема статистички значајних разлика између полова, али различитим особинама мушкарци и жене дају ниже просечне оцене (испод 2 Претпостављено је да би значајне разлике мо-гле да постоје у погледу старости испитаника и да да се мања обојеност негативним стереотипним опажањем очекује код старијих испитаника, тј. код испитаника старијих од 26 година. Резултати су показали да статистички значајних разлика из-међу испитаника, чија старост у овом истражива-њу варира од 14 до 60 година, има само у погледу особине сналажљив. Поред тога, постоје особине које су у највећој мери заступљене код испитани-ка млађих од 26 година, али не и код испитаника старијих од 26 година. И обрнуто. Па тако, висо-ким просечним оценама, испитаници старији од 26 година процењују да су код њих присутне осо-бине интелигентан, отворен, поуздан и корек-тан, док млађи испитаници високим просечним оценама процењују код себе присуство особина топао, надарен и самољубив. Особине које испи-таници старији од 26 година више приписују себи спадају у категорију способности (интелигентан), односа према другим људима (отворен, коректан) и односа према раду и обавезама (поуздан). Ауто-перцепцију спортиста са инвалидитетом млађих од 26 година, обележавају у највећој мери особи-не из категорије способности (надарен) и односа према себи (самољубив), али и једна особина из категорије емоционалних (топао). Такве аутопер-цепције одговарају описима главне усмерености у појединим периодима живота . У адолесценцији и млађем одраслом добу, особе су више усмерене на своје потенцијале и личну афирмацију, па и самољубље, док у каснијем од-раслом добу фокус са себе прелази на друге људе и обавезе (поуздан). Па тако, млади спортисти са инвалидитетом, који су активно укључени у спорт којим се баве, вероватно имају циљеве које желе да остваре и усмерени су на изградњу одно-са према себи. Са друге стране, спортисти са ин-валидитетом, старости од 27 до 60 година, веро-ватно су своје спортске амбиције и усмереност на себе остварили у мери која им дозвољава да фокус психолошког функционисања буде премештен на друге људе и интерперсоналне односе (Stevens, 1983) . У сваком случају, без обзира на године ста-рости и развојне потребе својствене животним фазама, сви испитаници показали су позитивну самоперцепцију.
Генерализација резултата добијених у односу на пол испитаника, чини се дискутабилна услед веома малог броја испитаних жена (N=5). Све особине које мушкарци спортисти са инвалиди-тетом у највећој мери приписују себи, појављују се и у аутоперцепцији жена спортиста са инва-лидитетом (опуштен, самопоуздан, весео, учтив, амбициозан, поуздан, кореkтан, сналажљив, са-моуверен), с тим што жене приписују себи и до-датне особине (самокритичан, надарен, систе-матичан, интелигентан, отворен). Изгледа да је аутоперцепција жена шира и позитивнија, јер је далеко више особина оцењено високим просеч-ним оценама, него код мушкараца, па се тако и процена две особине (опуштен и самокритичан) показала статистички значајном у корист спор-тисткиња са инвалидитетом. Судећи по особи-нама које су жене процениле високим оценама, а мушкарци не, чини се да жене спортисти са ин-валидитетом, самокритичније и отвореније при-ступају самопроцени, али такође приписују себи и више талената и способности него мушкарци. Аутоперцепција мушкараца је ужа, са мање осо-бина оцењених високим оценама, али и са више негативних особина оцењених ниским оценама. У сваком случају, важно је истаћи велике инди-видуалне разлике код жена, а због малог броја ис-питаника потребно би било проверити добијене резултате на већем узорку.
Важна импликација овог истраживања је да спортисти са инвалидитетом имају позитивну са-моперцепцију, која је у складу са описима опти-малног и зрелог психолошког функционисања из психолошке литературе (Rodgers, 1942; Маслов, 1982; .
ЗАКЉУЧАК
У психолошкој литератури још увек има врло мало истраживања која се баве афирмацијом инвалидности као саставног дела идентитета особа са инвалидитетом, без обзира да ли је реч о урођеној или стеченој инвалидности . Позитиван општи селф-концепт и оптимално лично функционсиање (well-being) нису могући уколико инвалидност није афирми-сана и укључена у лични идентитет, а истражи-вања показују да су особе са инвалидитетом врло често изоловане и упућене на круг људи са слич-ним сметњама (Olkin, 2008) . Инклузија у ширу социјалну заједницу и друштво, могућа је управо преко спорта, а унапређење компетенција у обла-сти као што је спорт, евидентно може да доведе до позитивног трансфера емоционалне стабилности и позитивне самоперцепције на друге области, као и на општи селф-концепт (Mаrtin, 2011; Scа-rpа, 2011).
Ово истраживање има неке лимите, које тре-ба имати на уму приликом генерализације ре-зултата. Прво, испитан је релативно мали број испитаника а веома широког опсега старости, па остаје отворено питање да ли би били добијени исти резултати да је у истраживању учествовао већи број испитаника и/или да су испитаници били из уже старосне категорије. Треба имати у виду и да је овде реч о пригодном и на неки начин селектираном узорку, тј. о особама које су се ак-тивно бавиле или се баве спортом и зато је важно са опрезом генерализовати резултате на особе са инвалидитетом пер се. Последњих неколико деце-нија физичке активности и спорт, промовишу се у разним друштвима и културама, као средство одржавања и унапређења психофизичког здра-вља, што у случају особа са инвалидитетом не може увек да буде примењиво . Не треба изгубити из вида да неуспешност у спортским активностима може додатно да нару-ши оптимално психичко функционисање особа са инвалидитетом и да још више фокусира особу на инвалидност и тако ојача стереотипно негативно самоопажање (Shilling, 2008) . У истраживању смо имали прилике да испитамо особе са инвалидите-том које су доживеле или доживљавају успешност и компетенцију у спортском контексту, али остаје отворено питање, каква би била самоперцепција особа са инвалидитетом, које су одустале од ба-вљења спортским активностима. У овом истра-живању каузална веза између самоперцепције и спорта није испитивана, већ је у фокусу истражи-вања била само слика о себи као таква. Уз унапре-ђење метријских карактеристика инструмента за испитивање самоперцепције, у будућим истражи-вањима треба узети у обзир каузалну везу изме-ђу спорта и самоперцепције особа са инвалиди-тетом, али и факторе који у том процесу могу да имају медијаторску улогу. 
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